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ABSTRAKT
Kreditë joperformuese po rriten per shkak te ngadalesimit te procesit të kredidhënies dhe
shtrëngimit të standardeve duke bërë krahsimin nëpër vitet e fundit ku normat e kredive
joperformuese ne vitin 2012 ishin 6.5% ndersa ne vitin 2010 kane qenë 5.9%. Sa I përket
kredive joperformuese ka ndikim të dyanshëm me rritjen e numrit të bankave mund të
zvoglohet analizimi i gjendjes financiare te klientëve pasi qëllim është rritja e procesit të
kredidhënies, kurse në aspektin pozitiv rritja e numrit të bankave mund të ndikojë në uljen e
normave të interesit alternativë kjo e cila rrit gjasat që klientet të performojnë më mirë ndaj
obligimit të tyre.
Arsyeja e kësaj teme është për shkak se Kosova mbas luftës ka qenë vend në tranzicion dhe
ka ndikuar qe bankat gjatë asaj periudhe kanë pasur numër më të madh të klientëve për
shkak të rindërtimeve pas luftës por me kalimin e më shumë se një dekade procesi i
kredidhënies ka pësuar rënie gjë kjo e cila ndikon në rritjen e kredive joperformuese.
Kryesisht bankat komerciale mund të ndikojnë në zhvillimin

ekonomik të një

vendi,sidomos në një vend që është prekur nga tranzicioni dhe ka kaluar nëpër periudhën e
shkatërrimit industrial në kohë lufte. Një problem tjetër që përballen bankat e Kosovës
është rreziku nga financimi I bizneseve pasi ekziston mjedis jo I favorshëm për bizneset
ekzistuese aq më pak për ndërmarrësit e rinj,ku këtu rezultojn gjasat e riskut për kthimin e
mjeteve.
Pra,në ekonomine kosovare përkatësisht në ndërmarrjet e vendit me ekonomi të pazhvilluar
normat e larta të interesit janë ndër faktorët kyq që ka ndikim negative në rritjen e kredive
joperformuese. Kjo gjendje në të cilat ndodhen bakat komerciale mund të rregullohet me
anë të politikave të Bankës Qendrore të Kosovës e cila mund të ndikojë në uljen e normave
të interesit, me rritjen e konkurrencës në sektorin bankar nëpërmjet lincensimit të bankave
të huaja që plotësojnë kriteret.
Me qëllim të realizimit sa më efikas të këtij punimi të diplomës një rëndësi të vecantë do ti
kushtoj qasjes në kërkimin dhe analizimin e raporteve të Bankës Qendrore me personat
përgjegjës për të gjitha vonesat dhe kreditë joperformuese që ekzistojnë në bankat
komerciale. Hulumtimet e tjera do ti nxjerr nga literature shkencore Kosovare dhe
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Ndërkombëtare,si dhe do ti shfrytëzoj edhe publikimet në internet nga ekspertët e
ekonomisë.
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MIRËNJOHJE/FALENDERIME
Për fillim në këtë punim,falenderoj Zotin që më ka ndihmuar që të arrij në këtë pikë të
studimeve të mia dhe të kem rastin të punoj me këtë punim diplome,me të cilin shënoj
përfundimin e studimeve të mia në Fakultetin Menaxhment Biznes dhe Ekonomi niveli
Bachelor, perkatësisht specializimi në Banka Financa. Gjithashtu falenderoj profesorin
Ermal Lubishtani për udhëzimet dhe për ndihmën e ofruar gjatë punimit të kësaj diplome.
Në mënyrë të veqantë falenderoj familjen time për përkrahjen, pa ndihmën e tyre nuk do të
isha kjo që jam.Arsyeja pse kam vendosur që pikërisht ta punoj temën e diplomës për
nivelin Bachelor, ka qenë e thjeshtë. Ajo lidhet me disa lëndë të tjera profesionale që i kam
pasur në fakultet pikërisht lidh mes veti fushat kyçe të Menaxhmentit Financiar dhe
eksperienca e shkurter në sektorin bankar. Menaxhimi i riskut në bankat komerciale është
një fushë udhërrëfyese për menaxhimin e konceptit të riskut në përgjithësi, analizën dhe
klasifikimin e tij, metodat për matjen, mënyrat e analizës së kapaciteteve të klientave dhe
shtimin e kritereve për financim kreditor në mënyrë të menaxhimit të riskut kreditor, kurse
rritja e konkurrencës në sektorin bankar mund të rezultojë me financim me norma më të
ulëta të interesit, faktor esencial për përkrahjen e bizneseve dhe të ndërmarrësve, gjithashtu
ulja e normave të interesit mund të ketë ndikim direkt në zvogëlimin e riskut kreditor.
Qëllimi i këtij punimi ka qenë që njohuritë e fituara në fakultet dhe gjatë mësimit të këtyre
lëndëve, t’i thelloj edhe më tutje dhe të paraqes në formë të këtij punimi të diplomës. Do te
fokusohem ne materiale të tjera në gjuhën angleze, nga shkrime shkencore dhe autorë të
shumtë vendor dhe ndërkombëtar arrita të përmbledh disa nga elementet që duhen të ceken
në lidhje me temën e këtij punimi. Besoj që kam arritur që sado pak në një masë modeste të
përfshij pikat kyqe që lidhen me sistemin bankar në pergjithesi dhe risku si nje pike kyqe qe
niveli i kredive joperformuese të jetë sa më i ulët në mënyre që qdokush që e lexon,të arrijë
të kuptoj thelbin e asaj që ka qenë pikë kryesore e punimit dhe të arrij qëllimin e këtij
punimi.
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1.HYRJE
Banka është një institucion i posaqëm financiar i sistemit monetar– kreditor që merret me
marrjen dhe dhënien e kredisë në mënyrë profesionale si dhe më ndërmjetësimin në
qarkullimin e pagesave të komitentëve.Bankat si një nga institucionet më të rëndësishme në
një ekonomi janë të shoqëruara nga risqet e ndryshme.Ato janë burim kryesor i kredive për
amvisëri, për individët, familjet si dhe për institucione të ndryshme arsimore, shëndetësore
dhe për shërbimet publike, veçanërisht për firmat e ndryshme bankat janë burimi kryesor
për financim kreditor.
1.1 Aspektet teorike të Sistemit Bankar
Risku përkufizohet si shansi për të humbur. Risku është mundësia që rrjedha aktuale e
parase (kthimi i parasë) do të ndryshojë nga rrjedha e planifikuar. Aktivitetet më riskante
janë ato me shanse më të mëdha për të humbur.Pra, risku lidhet me pasigurinë e kthimit të
mjeteve të kursyera apo të mjeteve të huazuara për financim kreditor ndaj klientëve qoftë
individual apo klient të bizneseve.﴾Mustafa,2008 ﴿Në veprimtarinë e bankave komerciale
sot,një element që duhet marrë në konsideratë është menaxhimi i riskut në përgjithësi si:
risku i likuiditetit,risku i solvencës dhe risku kreditor. Pasi risku nga vjedhjet dhe
shpërdorimet është më i vështirë për tu menaxhuar,rëndësi e veçantë te dy llojet e fundit
duhet kushtuar masave të sigurisë.Risku është i pranueshëm në çdo aktivitet, sepse ne
jetojmë në një botë ku asgjë nuk është absolutisht e sigurt.Andaj menaxhimi i riskut ka
ndikim esencial në ngritjen e profitabilitetit,pasi shmangia e riskut është pothuajse e
pamundur.Çështja e shkallës së rrezikut të ndërmarrë nga bankat konsiderohet e
rëndësishme si në aspektin shkencor ashtu edhe në mesin e rregullatorëve, kryesisht për
shkak se falimentimi i mundshëm i bankave mund të shkaktojë pasoja shumë më të mëdha
negative për ekonominë në krahasim me falimentimin e bizneseve të llojeve të tjera.
﴾BQK,2012﴿
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1.2 Identifikimi dhe matja e riskut në sistemin bankar
Identifikimi i riskut është një proces i cili rezulton me informacion që kthimi i pritur i
mjeteve nga klientët është në kategorinë e vonesave sipas afatit kohor, për ta realizuar
obligimin, gjë e cila radhitet si mundësi që mjetet e huazuara për klientët nuk do të kthehen
për arsye të nivelit sa më të ulët të kredive joperformuese.Ky definim rrjedh nga informimi
se keqësimi i gjendjes financiare të klientit, ndërprerja e kontratës së punës ose si pasojë e
mbingarkesës të klientit në disa banka me disa produkte të ndryshme, një shkak tjetër i
riskut të kthimit të mjeteve mund të jetë papërgjegjësia morale e klientit. Kurse sa i përket
identifikimit të riskut për kthimin e pritur të mjeteve nga klientët për kredi biznesi mund të
jenë: konkurrenca jolojale në treg, hyrja e konkurrentëve të rinj më të njejtat produkte nga
të cilat rezulton rënia e shitjeve të biznesit dhe në pamundësinë për kryerjen e obligimit
bankar. Pra identifikimi i riskut në kohë te duhur ka mundësi të menaxhohet me sukses,pasi
mund të aplikohen metoda këshilldhënëse për klientët në mënyrë të stabilizimit të gjendjes
financiare, duke iu referuar alternativat për të dalë sadopak nga gjendja aktuale. Kriteret
bazë për të identifikuar situate riskante janë: financimi me norma më të mëdha me borxh të
bizneseve, kapaciteti i vogel i prodhimit dhe i shërbimeve, në rastet e tilla gjasat për fitim
janë më të mëdha por njëkohësisht edhe risku ëshë në shkallë më të lartë. Burimet e riskut
janë dy lloje bazë: a) risku i një mjeti i llogaritur mbi bazën individuale dhe b) risku i
portfolios ku rrjedha e parasë përfaqëson një kombinim të një numri më të madh të mjeteve.
Kur bëhet fjalë për identifikimin e riskut për kthimin e mjeteve, pra për risk kreditor,
kredite joperformuese jane me te larta për subjektet afariste se sa klientët individual. Gjate
fazës së identifikimit të riskut duhet marrë parasysh riskun në të gjitha nivelet si kontrollin
operacional, kontrollin menaxherial dhe kontrollin e revizionit.
Një menaxher i kujdesshem duhet të krahasojë përqindjen e riskut me përqindjen e
fitmit,duke u siguruar që rezultatet e favorshme do të kenë një përqindje më të lartë ndodhje
se sa ato të pafavorshme.﴾ Kume,2011﴿
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1.3 Analiza e tregut
Elementi më i rëndësishëm për të mbijetuar në shekullin XXI, do të jetë aftësia për t’u bërë
bankë komerciale më efektive dhe e orientuar në mënyrë agresive drejt tregut. Rritja e
dendësisë së tregut për bankat komerciale është rezultat i ndikimit të forcave, të cilat e
kanë ndryshuar natyrën e kësaj veprimtarie. Pasi forcat më të rëndësishme janë
konkurrenca, teknologjia dhe legjislacioni.Dikur bankat ishin të mbrojtura nga
konkurrenca, mirëpo kjo gjendje ka ndryshuar rrënjësisht, pasiqë sot me punë financiare
merren shumë më tepër institucione.Veprimtaria e bankave komerciale ballafaqohet me
rrethana më të pavolitshme. Së pari, bankat komerciale ndeshen me konkurrentët e rinj, të
cilët ofrojnë produkte të ngjashme, pastaj si rezultat i kësaj, manifestohet ulja e çmimeve të
produkteve e shërbimeve dhe natyrisht zvogëlimi i fitimit﴾Mustafa,2008﴿.
1.4 Kthimi i pritur
Sektorin bankar përherë e përcjell pasiguria, jo vetëm e kthimit te mjeteve të financimit
kreditor, por edhe pasiguria që fitimi i realizuar të mos jetë i barabartë me fitimin e pritur.
Supozojmë se një bankë komerciale dëshiron ta bëjë një investim në vlerë prej 100,000 €,
në financim kreditor për dy produkte p.sh. kredi për biznes dhe kredi personale. Nga
investimet në financim kreditor në cilëndo çoftë nga këto dy produkte, investitori në këtë
rast banka pret të marrë pagesën e kësteve në fakt të interesit si fitim nga financimi
kreditor. Banka këto dy lloje financimesh do t’i aplikoj për afat të caktuar kohor. Pritjet e
bankës sipas vlerësimeve të saj, për vitin e ardhshëm, janë si vijon: shansi se do të ketë një
ngritje të interesimit për finnacim kreditor 20 %, shansi se financimi kreditor do të jetë
normal 70 % dhe shansi se do të ketë rënie të interesimit për financim kreditor 10 %. Duke
u bazuar në këto vlerësime për sektorin bankar në vitin që vjen, investitori vlerëson se
distribuimi për kthimet nga investimet në financim kreditor: kredi për biznes (KB) dhe
kredi personale (KP).

Norma e kthimit =

𝑺𝒉𝒖𝒎𝒂 𝒆 𝒑𝒓𝒂𝒏𝒖𝒂𝒓−𝒔𝒉𝒖𝒎𝒂 𝒆 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒖𝒂𝒓
𝑺𝒉𝒖𝒎𝒂 𝒆 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒖𝒂𝒓
11

k̄= P1k1 + P2k2 + … +Pn kn=∑𝑛𝑖=1 𝑃𝑖𝑘𝑖
Probabiliteti i kthimit të pritur

Tabela.1 : Probabiliteti dhe kthimi i pritur
Norma e pritur e kthimit në kushtet

Kthimi i pritur k̄

e çdo gjendjeje në bankë
Gjendja në
sektorin
bankar
Probabiliteti

K.P

I

Pi

Rënie

K.P

K.B

K.B

Piki

Piki

Ki

Ki

Piki

Piki

0.2

15%

-3%

3.0%

-0.6%

Normale

0.7

20 %

25 %

14%

17.5%

Ngritje

0.1

10 %

20 %

1.0%

2.0%

18 %

18.9%

1.00
Burimi: Mustafa,2008

Për shembull , norma e pritur e kthimit prej -3 % domethënë se vlera e kthimit të mjeteve
nga kreditë për biznese dhe kreditë personale në total në rastin e vonesave do të arrijë
vetëm 97.000 € në fund të vitit, pra 3.000 € më pak sesa investimi fillestar.
Kthimi pritur për KP është : k= 0.2 (15 %) + 0.7 (20 %) + 0.1 ( 10 %) = 18 % dhe
Kthimi i pritur për KB është : k=0.2 (-3 %) + 0.7 (25 % ) + 0.1 ( 20 % ) = 18.9 %.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS (HISTORIKU)
Bankat komerciale investojnë në lloje të ndryshme të mjeteve financiare kur ato u
financojnë me kredi për individë apo biznese.Individët investojnë për blerje të gjërave
shtëpiake, për ndërtime individuale, për shkollim të fëmijëve, për blerje të letrave me vlerë,
të çertifikatave bankare, fletëobligacioneve apo aksione.Ndërkaq firmat investojnë në asete
të ndryshme fizike për prodhim, në ndërtim, në mjete transporti.
Më poshtë do të japim disa aletrantiva ku shqyrtohen më gjerësisht menagjimi i riskut
bankar në bankat komerciale dhe analizat e sektorit bankar për hulumtim tregu.

2.1 Menagjimi i riskut bankar
Për ta menaxhuar riskun, për bankën është me rëndësi të dijë se çfarë kthimi nga portfolio
do të presë gjatë një periudhe të caktuar e jo vetëm si do të jetë kthimi i mjeteve individuale
brenda portfolios.﴾ Global Financial Markets.﴿ Kthimi i pritshëm nga portfolio për

ṉ

produktin apo produkte të tjera është i barabartë me shumën e pritur nga çdo produkt në
proporcion me pjesëmarrjen e financimit të përgjithshëm. Ai shpreh pritjet mesatare nga
kthimet mbi asetet individuale në portfolio.
k̂p = WA k̄A + WB k̄B + . . . + Wn k̂n përkatësisht k̂p∑𝑛𝑖=1 Wiki
Shpjegimi i simboleve
k̂Adhe k̂B

paraqesin kthimin e pritshëm, nga kreditë A dhe B reciprokisht.

WA dhe WB = 1 shprehin të gjitha fondet të cilat janë investuar në produktet A dhe B.
﴾Mustafa,2008﴿
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RISKU TOTAL
(Devijimi total nga kthimi )
=

σ total
=

RISKU JOSISTEMATIK
(specifik për sektorët kompaninë
apo projektet)

σ josistematik

+

+
RISKU SISTEMATIK
(Devijimi i kthimit i shkaktuar
nga faktorët makroekonomikë)

σ sistematik

Fig.1Risku i portfolios
Burimi:Mustafa,2008

Devijimi standard i portfolios
σp =√√𝑊𝐴𝜎2𝐴 + 𝑊𝐵𝜎2𝐵 + 2𝑊𝐴𝑊𝐵𝑅𝜎𝐴𝜎𝐵
σp – është devijimi standard i portfolios
σA

dhe σB – janë devijime standard nga kthimet e pritshme të produkteve me vlerë

respektive A dhe B.
R – është koeficient i korelaciont ndërmjet kthimieve të pritshme për dy produkte. Në
qoftëse R është +1 ajo nënkupton që kthimi i pritshëm do të jetë në relacion perfekt njëri
me tjetrin, pra një rritje për X përqind e kthimit nga A do të përcillet me një rritje Y
përqind në kthimin nga B dhe e kundërta.Në qoftëse R është -1, atëherë do të ketë
korelacion negativ, prandaj X përqind rritje në kthimin nga A do të shprehet me zvogëlim
për Ypërqind në kthimin nga B. Në qoftëse R është në vlerë ndërmjet -1 dhe +1, kjo do të
thotë se nuk ekziston ndërvarësi direkte, ndërsa vlera zero nënkupton se nuk ka ndërvarësi
të kthimit ndërmjet këtyre dy investimeve.﴾ Mustafa,2008﴿
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2.2 Menaxhmenti financiar i bankave komerciale
Fushëveprimtaria e bankave komerciale – Bankat komerciale kryejnë funksione të
ndryshme, por si më të rëndësishme janë:
1. Krijimi i parave – bankat komerciale janë unike në radhën e institucioneve financiare,
për shkak të aftësisë së tyre që të krijojnë para. Kur bankat japin kredi, ato krijojnë depozita
që rezultojnë në rritjen e ofertës së parave.Bankat komerciale mbajnë pothuaj të gjitha
depozitat e ekonomisë dhe pjesën më të madhe të depozitave të popullsisë.Kursimoret po
ashtu mbajnë depozita kursimi, mirëpo superioriteti i bankave komerciale në këtë fushë
është i paarritshëm.Bankat depozitare që të rrisin sasinë e parave që më parë kanë pranuar,
në radhë të parë nga Banka Qendrore, quhet multiplikim kreditor e monetar.Aftësia e
bankave komerciale që të krijojnë para në këtë mënyrë rezulton në sistemin fleksibil
kreditor gjë që ka rëndësi të madhe për funksionimin normal të ekonomisë kombëtare.
Aktivitetet ekonomike pa kredi në të shumtën e rasteve, do të ishin tejet të vështira, apo do
të ngadalësonin procesin e zgjerimit ngase aftësia e prodhuesit për të grumbulluar kapitalin
nga shitjet e mëparshme, pa bërë prodhimin e produkteve të reja për shitjen e ardhshme.
﴾Luboteni,2008﴿.Me kredi plotësohen nevojat e firmave individuale për mjete financiare.
Rolin e bankave në krijimin e parave, Banka Qendrore një rol të tillë e trajton si komponent
esencial për kontrollimin e ofertës së parave në ekonomi si tërësi.Banka Qendrore duhet të
mirëmbajë politikën stabile, rritje ekonomike dhe papunësi minimale.
2. Pagesat dhe transferi i mjeteve financiare – provizioni për mekanizmin e pagesave dhe të
transferit të mjeteve financiare. Menaxhimi efikas i mjeteve financiare kërkon që të gjitha
mjetet financiare të investohen në mënyrë sa më profitabile, si dhe të mbahen aq mjete
financiare, sa është e nevojshme për shpenzimet rrjedhëse dhe për mbajtjen e likuiditetit, në
mënyrë që banka në çdo kohë të mund t’u përgjigjet kërkesave të klientëve. Avancimi i
teknologjisë ka ndikuar në rritjen e efikasitetit të menaxhimit të mjeteve financiare, për këtë
arësye në vitet e fundit kemi zvogëlimin e shumës së parave që mbajnë bankat
komerciale.Qeverisja e drejtë e mekanizmit të pagesave mund të absorbojë 1/3 e
shpenzimeve totale të bankës dhe të llogaritarëve, blerjen e kompjuterëve dhe mirëmbajtjen
e tyre, reklamimin, parimet kryesore etj.
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2 Dhënia e kredive – paraqet aktivitetin qendror të bankes komerciale, përpos që ajo është
burimi kryesor i të ardhurave të bankës me të cilat financohen edhe aktivitetet
prodhuese të tërë ekonomisë. Në bankat e mëdha kreu i menaxhmentit dhe nënkryetarët
janë menaxherët kyçë financiarë. Në bankat e vogla, kryetar i bankës dhe një apo dy
nëpunës kyç kryejnë funksionin e menaxhmentit financiar.
2
Operacionet e Bankës

Menaxheri
3

1
5

Depozitat,tregjet e parasë-kapitalit
4

Figura.2 Roli i menaxherit financiar
Burimi:Luboteni,2008

2.3 Menaxhimi i likuidetit dhe Solventitetit
Menaxhmenti i likuiditetit është një balancim kompleks në mes të rreziqeve dhe të normës
së kthimit. Esenca e likuiditetit është që të kemi para, kur të na nevojiten ato, ose në mënyrë
më formale, aftësia që të sigurohen mjete të mjaftueshme financiare për të kryer obligimet
me një çmim të arësyeshëm në çdo kohë. Bankat komerciale sot nuk dallohen në mënyrë të
konsiderueshme vetëm për nga nevoja likuide dhe burimet, por edhe për nga strategjitë e
ndryshme të menaxhmentit të likuiditetit, të cilat i përdorin. Funksionet kryesore të
likuiditetit janë:﴾ Luboteni,2008﴿
1.)Siguria dhe besimi i kreditorëve
2.)Aftësia për pagimin e borxheve
3.)Sigurimi i aftësisë për të dhënë hua me qellim të kryerjes së obligimeve financiare
prioritare
4.)Shmangja nga shitja e detyruar e mjeteve
Solventiteti është sigurimi se vlera e mjeteve do të jetë e mjaftueshme për t’i mbuluar
obligimet, pra solventiteti përdoret për qëllimin afatgjatë të menaxhmentit të bankës, me
një fjalë solventiteti siguron veprimtarinë e sigurt dhe kontinuele të bankës. Qëllimi i
menaxhmentit është që mjetet të jenë së paku të barabarta me obligimet, apo burimet e
mjeteve, duke zbritur obligacionet dhe kapitalin aksionar. Është e mundur që një bankë apo
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shumë banka të jenë josolvente për një periudhë të shkurtër apo të gjatë dhe megjithatë
përsëri të punojnë.﴾ Luboteni,2008﴿. Në lidhje me josolventitetin e bankës, është me rëndësi
që të analizohen shkaqet e humbjeve dhe faktorët që ndikojnë në to. Rreziqet me specifike
për afarizmin bankar përfshihen: Rreziku nga humbjet, Rreziku nga tërheqjet e depozitave
dhe rreziku i normës së kamatës.

2.4 Hulumtimi i tregut dhe analiza e mjedisit të jashtëm në sektorin Bankar
Mënyra më e mirë e menaxhimit dhe matjes së riskut në nivel bankar është hulumtimi i
tregut, pra analiza e mjedisit të jashtëm dhe faktorët që kanë ndikim negativ në shkaktimin
e riskut. Rruga më e mirë për t’i prirë të ardhmes është njohja e së tashmes, për marrjen e
vendimeve në sektorin bankar rreth të ardhmes së bankës, menaxhimi i bankës duhet t’i
përgjigjet tri pyetjeve bazë: ﴾Kume,2011﴿
1.) Ku jemi ne tani?
2.) Ku ne deshirojmë të shkojmë?
3.) Si ne do të arrijmë atje ku dëshirojmë?
Për njohjen e influencave të mjedisit përdoren disa modele, kjo arrihet nëpërmjet disa
hapash:
1. Është e domosdoshme që fillimisht të krijohet një njohje e natyrës së mjedisit përreth
bankës në kuptimin e pasigurisë së saj. A është ai i qëndrueshëm apo ka shenja ndryshimi,
ose a është ai i thjeshtë apo kompleks për t’u kuptuar? Në rast se konstatohet se mjedisi
është statik dhe i thjeshtë mund të përdoren analizat historike sistematike, në rast të kundërt
do të ishin të dobishme metodat e parashikimit të perspektivës.
2. Hapi i dytë përfshin njohjen e influencave të mjedisit, këtu qëllimi është të identifikohen
se cilët faktorë të mjedisit kanë ndikuar në veprimtarinë e bankës në të kaluarën. Njohja e
mjedisit është një metodë sistematike që ka për qëllim të studiojë dhe parashikojë ato forca
që veprojnë jashtë bankës dhe nuk janë në kontroll të drejtpërdrejtë të bankës.
3. Hapi i tretë e zhvendos fokusin në shqyrtimin e influencave individuale të mjedisit, ky
hap realizohet me anën e analizave strukturore të cilat kanë për qëllim të identifikojnë
forcat kyçe të mjedisit konkurrues dhe arësyen pse ato janë të rëndësishme.
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2.5 Analiza e mjedisit të brendshëm në banka komerciale
Analiza e mejdisit të brendshëm të bankës ka për qëllim studimin e të gjtihë faktorëve që
veprojnë brenda një banke, me qëllim përcaktimin e dobësive dhë fuqive të saj. Formulimi i
një strategjie efektive bazohet në një përcaktim të qartë të misionit të bankës, një vlerësim
të kujdesshëm të mjedisit të jashtëm, dhe një analizë të plotë të mjedisit të brendshëm të
bankës. Të paktën tre elementë janë kritikë në suksesin e një strategjie: ﴾ Kume,2011﴿ Së
pari, strategjia duhet të ndërtohet në përputhje me kushtet e mjedisit konkurrues. Veçanërisht ajo duhet të shfrytëzojë shanset dhe të minimizojë kërcënimet.Së dyti, strategjia
duhet të mbështetet në analizat realiste të mjedisit të brendshëm të firmës.Për të shfrytëzuar
shanset e mjedisit të jashtëm duhet të mbështetemi patjetër në fuqitë e brendshme të
bankës.Së fundi, strategjia duhet të zbatohet me kujdes. Planifikimi strategjik dhe marrja e
vendimeve brenda bankës nuk mund të jenë të suksesshëm pa një njohje të mirë të
faktorëve strategjikë brenda saj. Këta faktorë strategjikë, të cilët mund të kthehen në fuqi
apo dobësi për bankën janë: struktura, kultura dhe besimet.
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3.DEKLARIMI I PROBLEMIT
Kjo pjese ku është edhe definimi i problemit për këtë temë do të jenë disa pytje ku pastaj do
të mund të vijm edhe deri tek zgjidhja e problemit perkates, dhe në vijim do ti paraqesim
këto tema përkatëse:
3.1 Risku kreditor në bankat komerciale
Menaxhimi efektiv i riskut kreditor është një komponentë kyçe e menaxhimit
gjithëpërfshirës për suksesin afatgjatë të një institucioni bankar.Risku kreditor është risku
më i vjetër dhe më i shpeshtë që hasin bankat komerciale.Risku kreditor shfaqet nga
potenciali që një huamarrës nuk mund ose nuk është përgjegjës për ta kryer obligimin e tij,
gjë e cila rezulton në humbje ekonomike për bankën. Modeli më i mirë i menaxhimit të
riskut kreditor është krijimi i një kornize për të caktuar klientët prioritar për financim
kreditor, vënia e kritereve për analizim të gjendjes financiare, informimi i saktë për
historiatin e klientit dhe kapacitetin e tij. Menaxhimi i riskut kreditor është shtylla kryesore
për ta shmangur rrugën që anon ka falimentimi i një banke komerciale.Kjo realizohet nga
ekzistenca e një rrjeti sigurie e cila mund të imponojë një barrë të konsiderueshme
financiare për rregullatorin dhe qeverinë, duke rritur kështu koston e përgjithshme të
falimentimit të një banke. Bankat ndryshojnë nga llojet e tjera të bizneseve për shkak të tri
arsyeve kryesore:﴾ BQK,2012﴿ a) falimentimi i mundshëm i bankave sjellë kosto të larta
sociale, të cilat janë të lidhura kryesisht me humbjet e mundshme për depozituesit e
painformuar që nuk janë në gjendje të vlerësojnë si duhet rreziqet me të cilat përballen; b)
falimentimi i një banke mund të ndikojë negativisht edhe në bankat e tjera me anë të efektit
të “ infektimit” duke ndikuar kështu negativisht në stabilitetin e përgjithshëm financiar dhe
sistemin e pagesave dhe c) bankat janë biznese të veçanta për shkak të pranisë së
rregullimit bankar, që nënkupton edhe ekzistimin e një rrjeti sigurie për bankat që, në mes
tjerash përfshinë sigurimin e depozitave, huadhënësin e fundit dhe procedurat për zgjidhjen
e krizave bankare.
Megjithatë ekzistojnë teori të ndryshmë për relacionin ndërmjet konkurrencës në sektorin
bankar dhe marrjes përsipër të rrezikut, kurse teoria në këtë fushë është ndarë në dy
pikëpamje, ku njëra pretendon se konkurrenca ka ndikim pozitiv në shkallën e rrezikut të
ndërmarrë nga bankat, dhe tjetra që pohon se konkurrenca ka ndikim negativ. Pikëpamja se
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konkurrenca më intensive çon në rritjen e rrezikut të ndërmarrë nga bankat është e bazuar
kryesisht në hipotezën e “vlerës së eksluzivitetit” që rrjedhë nga puna e Keeley (1990).
Vlera e ekskluzivitetit i referohet vlerës aktuale të përfitimeve të ardhshme që do t’i fitonte
banka nëse do të vazhdonte së operuari. Sipas përfitimeve Keeley (1990), rritja e
konkurrencës zvogëlon vlerën e ekskluzivitetit dhe nxitë bankat për të ndërmarrë rreziqe
më të mëdha në mënyrë që të mirëmbajnë rrisin fitimet e tyre.Niveli më i lartë i rrezikut të
ndërmarrë pastaj do të reflektohet në një cilësi më të ulët të portfolit të aseteve dhe në një
nivel të kapitalizimit të bankës. Hipoteza e vlerës së ekskluzivitetit mbështetet edhe nga një
numër i autorëve të tjerë si Hellman (2000) dhe Repullo (2003) të cilët pohojnë se rritja e
konkurrencës çon në shkallë më të lartë të rrezikut të ndërmarrë nga bankat. Ndikimi i
konkurrencës në rrezik-marrjen e bankës varet edhe nga një numër faktorësh të tjerë, si
shkalla e shpalosjes së zbulimit të informacionit mbi rrezikun nga bankat, prania e një
skeme të sigurimit të depozitave si dhe kërkesat rregullatore të kapitalit, të cilat
ndërveprojnë me konkurrencën në përcaktimin e prirjes së bankave kundrejt marrjes së
rrezikut. Në qoftë se informacioni i rrezikut mund të vëzhgohet nga huamarrësi si dhe nëse
janë në funksion skema e sigurimit të depozitave e bazuar në rrezik dhe kërkesat
rregullative të kapitalit, atëherë rritja e konkurrencës jo domosdoshmërisht çon në nivel më
të lartë të rrezikut të ndërmarrë nga bankat.﴾ BQK,2012﴿
Megjithatë rritja e konkurrencës jo domosdoshmërisht mund të ketë ndikim negativ në
nivelin e shqyrtimit bankar Chen (2007) e sheh shqyrtimin si një komponent shtesë të
strategjisë konkurruese të bankës, duke argumentuar se një bankë mund të konkurrojë me
bankat e tjera duke ofruar norma më të ulëta të interesit të kredisë, si dhe duke rritur
përpjekjet për një shqyrtim më të madh.﴾ BQK,2012﴿Marrëdhënia në mes konkurrencës dhe
rrezik-marrjes nga bankat mbetet e ndarë edhe në literaturën empirike, me një pikëpamje se
rritja e konkurrencës bankare dëmton stabilitetin e sistemit bankar, ndërsa tjetra që mban
qëndrimin se stabiliteti i sistemit bankar është më i madh kur ekziston një konkurrencë më
intensive midis bankave. Me fjalë të tjera rezultatet sugjerojnë që niveli më i lartë i
konkurrencës çon në cilësi më të lartë të portfolit kreditor, gjtihashtu rezultatet sugjerojnë
që bankat me margjina më të larta të interesit tentojnë të kenë nivel më të ulët të rrezikut në
portofolet e tyre kreditore. Gjetja kryesore e studimit sugjeron që raporti ndërmjet
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konkurrencës së sektorit bankar dhe provizioneve për humbje nga kreditë është negative, që
nënkupton që niveli më i lartë i konkurrencës sjellë tek niveli më i ulët i rrezikut në
portfolin kreditor të bankave. Në këtë mënyrë rezultatet sugjerojnë që bankat me nivel më
të lartë të aseteve, normë më të lartë kapitalit dhe margjinë më të lartë të interesit tentojnë të
kenë rrezik më të ulët në portfolin e tyre kreditor, përderisa bankat me pjesëmarrje më të
lartë të aseteve që nuk gjenerojnë interes tentojnë të kenë shkallë më të lartë të rrezikut në
portfolet e tyre kreditore.

3.2 Analiza e riskut kreditor për periudhën 2012-2013
Sektorit bankar në Kosovë iu shtua një bankë e re në fund të vitit 2012, duke ngritur kështu
numrin e bankave komerciale në nëntë (9). Sipas pronësisë, struktura e sektorit bankar
mbeti e ngjashme me periudhat paraprake, ku dominojnë bankat me pronësi të huaj. Nga
gjithsej nëntë banka që operojnë në tregun bankar, shtatë kanë pronësi të huaj dhe përbëjnë
89.0 përqind të gjithsej aseteve të sektorit bankar, ndërkaq dy kanë pronësi vendore dhe
menaxhojnë pjesën e mbetur të aseteve prej 11.0% ﴾BQK,2013﴿. Rritja më e shpejtë e
aseteve të bankave të vogla krahasuar me bankat e mëdha ka ndikuar në rënien e shkallës së
koncentrimit të tregut bankar.Në qershor 2013, pjesëmarrja e aseteve të tri bankave më të
mëdha ka zbritur në 67.9 pëqind të gjithsej aseteve të sektorit bankar, krahasuar me
pjesëmarrjen prej 72.1 përqind në periudhën e njëjtë të vitit paraprak.
Ekspozimi i sektorit bankar të Kosovës ndaj sektorit të jashtëm mbetet i ulët si në kuadër të
aseteve, ashtu edhe të detyrimeve.Në qershor 2013, 19.1 përqind e gjithsej aseteve të
sektorit bankar dhe 5.4 përqind e gjithsej detyrimeve të sektorit bankar ishin investuar në
sektorin e jashtëm.Varësia e sektorit bankar të Kosovës ndaj burimeve të jashtme të
financimit mbetet e kufizuar, përderisa depozitat e jorezidentëve vazhdojnë të kenë
pjesëmarrje më të lartë në gjithsej detyrimet ndaj sektorit të jashtëm (51.2 përqind në
qershor 2013) krahasuar linjat kreditore të marra nga jashtë (45.6 përqind në qershor
2012).Pjesëmarrja e linjave kreditore që bankat kanë marrë nga jashtë në gjithsej detyrimet
e sektorit bankar në qershor 2013 ishte vetëm 2.5 përqind.Mbështetja e ulët e sektorit
bankar të Kosovës në financimin nga jashtë ka kufizuar rrezikun nga tkurrja e kreditimit
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nga bankat amë me të cilin po ballafaqohen shumë vende aktualisht kryesisht si pasojë e
presioneve aktuale të bankave evropiane për zvogëlimin e kreditimit ndërkufitar.

Figura Nr.3.Struktura e aseteve sipas pronësisë
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Burimi: BQK,2012

3.3 Asetet në sektorin bankar
Vlera e aseteve të sektorit bankar të Kosovës shënoi rritje, megjithëse me ritëm të
ngadalësuar krahasuar me periudhat e kaluara. Gjithsej asetet e sektorit bankar arritën
vlerën prej 2.79 miliard euro në qershor 2013, që paraqet një rritje vjetore prej 5.1 përqind
(6.1 përqind në qershor 2012 dhe 12.7 përqind në qershor 2011). Rritja e aseteve të sektorit
bankar gjatë kësaj periudhe kishte kontribut të kufizuar në financimin e ekonomisë, duke
qenë se rritjen më të madhe në kuadër të aseteve e ka shënuar kategoria e bilancit në
BQK.Në ecurinë e aseteve, vihet re një zgjerim i portfolios bankare në investime në letra
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me vlerë, përderisa kontributi i aktivitetit kreditues në rritjen e gjithsej aseteve është në
rënie që nga viti 2011.
Deri në qershor 2012, sistemi bankar i Kosovës raportoi profit neto prej 12.6 milionë euro
krahasuar me qershor 2011, sistemi bankar raportoi profit neto në vlerë prej 16.8 milionë
euro, kurse në qershor 2010 sektori bankar realizoi profit 20.88 milionë euro. Zvogëlimi i
profitit të sektorit bankar është kryesisht pasojë e rritjes më të shpejtë të shpenzimeve
krahasuar me të hyrat e përgjithshme.Të hyrat e përgjithshme të sektorit bankar arritën
vlerën 124.2 milionë euro në qershor 2012 paraqesin një rritje prej 8.2% krahasuar me
qershor 2011 ishin 114.8 milionë euro që rezultojnë një rritje prej 11.2 % ndërkaq në
qershor 2010 të hyrat arritën vlerën 103.2 milionë euro. Ngadalësimi i rritjes së kreditimit
të ekonomisë nga sistemi bankar u reflektua edhe në ngadalësimin e rritjes së të hyrave nga
interesi. Të hyrat nga interesi në kredi paraqesin burimin kryesor të të hyrave për bankat në
Kosovë, kurse pjesa tjetër nga të hyrat, investimet në letra me vlerë, dhe një pjesë e të
hyrave realizohet nga komisionet dhe tarifat në produkte bankare. Sa i përket shpenzimeve
në sektorin bankar në qershor 2012 arritën vlerën 111.6 milionë euro që rezultojnë një rritje
prej 14.9% sa ishin në qershor 2011 në vlerë prej 98.0 milionë euro, kurse nga qershori
2010 rezultoi një rritje prej 16.0% sa ishin 82.32 milionë euro.﴾ BQK,2011,2012,2013﴿
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Figura Nr.4 Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve
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Burimi: BQK,2012
3.4 Reziku kreditor dhe Niveli i kredive Joperformuese
Rreziku kreditor mbetet rreziku dominues në kuadër të rreziqeve ndaj të cilave ekspozohet
sistemi bankar i Kosovës.
Raporti i Kredive Joperformuese ndaj gjithsej kredive në qershor 2013 arriti në 7.8 përqind
krahasuar me 6.5 në vitin paraprak. Rritja e pjesëmarrjes së kredive joperformuese në
gjithsej portofolin kreditor gjatë viteve 2012 dhe 2013, mund t’i atribuohet kryesisht
‘efektit të bazës’ të shkaktuar nga shtrëngimi i kredidhënies nga bankat komerciale ngase
vlera e kredive joperformuese, përkundër rritjes, nuk shënoi ndonjë përshpejtim të theksuar
të trendit të rritjes. Megjithatë, rritja e nivelit të NPL-ve mund të jetë reflektim edhe i
zhvillimeve në aftësinë paguese të kredimarrësve duke pasur paraqysh se normat e rritjes
ekonomike në vitet e fundit, përkundër që ishin pozitive, ishin më të ulëta krahasuar me
periudhën e para-krizës globale financiare.﴾BQK,2013﴿
Rritja më e ngadalshme e ekonomisë së Kosovës gjatë vitit 2012 është reflektuar edhe në
rritjen e sistemit bankar, e cila është dukshëm më e ngadalshme krahasuar me vitet e
mëparshme.Këto zhvillime u reflektuan

edhe në cilësinë e portfolit kreditor.Raporti

ndërmjet Kredive Joperformuese dhe gjithsej kredive në qershor 2012 arriti në 6.5 % nga
5.9 % sa ishte në 2011 dhe 2010 ishte 4.5 %. Kjo rritje paraqet përkeqësim të cilësisë së
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portfolit kreditor, gjë që nënkupton rritje të rrezikut kreditor në sistemin bankar në vend.
Megjithatë rritja e raportit të NPL-ve ndaj gjithsej kredive nuk paraqet në tërësi dobësim të
aftësisë paguese të kredimarrësve, kjo rritje poashtu ka të bëjë me ngadalësimin e rritjes së
kredive në përgjithësi.Me gjithë rritjen e raportit të NPL-ve, sistemi bankar i Kosovës
vazhdon të ketë nivel të lartë të qëndrueshmërisë, duke u mbështetur në nivelin e lartë të
kapitalizimit që ka. Kreditë joperformuese, të cilat përbëhen nga kreditë e kategorizuara si
të dyshimta dhe të humbura, në qershor 2012 rriten pjesëmarrjen në 6.5 % të gjithsej
kredive nga 5.9 % në qershor 2011, raport ky që paraqet nivelin më të lartë të NPL-ve që
nga fillimi i funksionimit të sektorit bankar në Kosovë.Krahas rritjes së shumës së NPL-ve,
ndikim të theksuar pati edhe ngadalësimi i rritjes së kredive në përgjithësi, që madje mund
të konsiderohet edhe si faktori kryesor në rritjen e raportit të NPL-ve.
Dy sektorët më të rëndësishëm sa i përket kredidhënies mbeten tregtia dhe ekonomitë
familjare, andaj ekspozimi dhe cilësia e kredive të këtyre dy sektorëve janë përcaktuesit
kryesorë të cilësisë së portfolios kreditore në përgjithësi për sistemin bankar.﴾ BQK,2012﴿
Kreditë joperformuese të cilat kategorizohen si të dyshimta dhe të humbura. Rritja e raportit
të NPL-ve për sistemin bankar reflekton rritjen e këtij raporti tek shumica e bankave që
operojnë në Kosovë, por duhet theksuar faktin në të njëjtën kohë se krahas rritjes së NPLve, ngadalësimi i rritjes së kredive në përgjithësi mund të konsiderohet si faktori kryesor në
rritjen e raportit të NPL-ve.
Gjendja ekzistuese e sektorit bankar të Kosovës për sa i përket kapitalizimit të bankave
është mjaft e favorshme, me treguesin e mjaftueshmërisë së kapitalit në 15%. Gjithashtu,
sektori bankar vazhdon të qëndroj mirë edhe për sa i përket nivelit të kredive joperformuese në raport me gjithsej kreditë (7.8 përqind) dhe mbulueshmërisë së humbjeve
eventuale nga këto kredi me anë të provizioneve, të cilat mbulojnë NPL-të me 113.2
përqind. Andaj, sektori bankar tregon nivel të lartë të qëndrueshmërisë ndaj rrezikut
kreditor edhe nën kushtet e paraqitjes së skenarëve hipotetikë të përshkruar më
lartë﴾BQK,2013﴿.
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Fig nr.5. Struktura e kredive joperformuese në përqindje.﴾BQK,2013﴿
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Performanca e sektorit bankar në Kosovë vazhdon të jetë pozitive, përkundër ambientit jo
të favorshëm ekonomik në nivel global, pra zhvillimet ekonomike globale ndikuan në
ngadalësimin e rritjes ekonomike në Kosovë, duke u reflektuar kështu në rënien e treguesve
kryesorë të profitabilitetit dhe rritjen e lehtë të rreziqeve të sektorit bankar të Kosovës për
periudhën qershor 2011 – qershor 2012. Profitabiliteti i sektorit bankar të Kosovës shënoi
rënie krahasuar me periudhën paraprake, kryesisht për shkak të ngadalësimit të rritjes së të
hyrave, me gjithë rënien e profitabilitetit, bankat që operojnë në Kosovë kanë udhëhequr
politika të matura dhe adekuate të menaxhimit të rreziqeve të sistemit bankar, duke ndikuar
kështu që sitemi bankar i Kosovës të vazhdojë të ketë qëndrueshmëri të lartë. Niveli i
likuiditetit të sistemit bankar vazhdon të jetë mjaft i kënaqshëm, përkundër tendencës së
lehtë rënëse të treguesve të likuiditetit. Shkalla e rezervave të bankave komerciale të
mbajtura në Bankën Qendrore vazhdon të mbetet

më e lartë se ajo e kërkuar, duke

dëshmuar kështu aftësinë e sistemit bankar për përmbushjen në kohë të detyrimeve
afatshkurtëra. Rreziku kreditor, përkundër rritjes së lartë si pasojë e keqësimit të cilësisë së
portfolit kreditor,vazhdoi të menaxhohet mirë nga bankat, të cilat vazhduan të mbajnë
vlerën e provizioneve për humbje nga kreditë në nivel më të lartë se sa vlera e tërësishme e
kredive joperformuese. Gjithashtu niveli i kapitalizimit të sistemit bankar të Kosovës që
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reflekton aftësinë solvente të sistemit, vazhdon të jetë mjaft i kënaqshëm, duke tejkaluar
dukshëm normën minimale të përcaktuar nga BQK dhe rregullativat ndërkombëtare.
﴾BQK,2012 ﴿Në këtë mënyrë, sistemi bankar i Kosovës të karakterizohet me shkallë të ulët
të rrezikut të likuiditetit, rrezikut kreditor dhe rrezikut të solvencës, duke u radhitur kështu
ndër sistemet bankare më të qëndrueshme në rajon, marrë parasysh poashtu edhe rritjen e
vazhdueshme të kredive dhe depozitave.
Duke u bazuar në të dhënat për Kredite joperformuese ne sektorin Bankar të Kosovës mund
te them se në vitin 2013 kanë shënuar rritje krahasuar me vitin paraprak, por prap mbeten
me të ulëta në rajon. Sipas zyrtarëve të Bankës Qendrore të Kosovës, në fund të vitit 2013,
ato kanë arritur në rreth 8.7 për qind.Kreditimi nga sektori bankar në Kosovë ka filluar të
ngadalësohet. Kjo ka ndikuar që të rritet niveli i kredive joperformuese, që ndryshe njihen
edhe si kredi të këqija për rreth 1.2 për qind në vitin 2013, krahasuar me vitin paraprak.

Në fund të vitit 2013, gjithsej vlera e kredive kishte arritur në 1.81 miliardë euro, duke
shënuar rritje vjetore prej 2.4% krahasuar me vitin 2012.
Në bazë të ketyre të dhënave 8.7 për qind të gjithsej këtyre kredive janë kredi
joperformuese, që krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar paraqet një rritje të
lehtë, në fund të vitit të kaluar pjesëmarrja e kredive joperformuese ka qenë 7.5%.Mirëpo
vlera e kredive joperformuese vazhdon të jetë mirë e mbuluar me provizionet për humbje
nga kreditë.
Aktualisht të gjitha bankat janë mire të kapitalizuara dhe janë likuide dhe kanë përqindje të
adekuatshmërisë së kapitalit mbi normën e kërkuar sipas standardeve ndërkombtare.
Kreditë joperformuese e përkeqësojnë gjendjen e bankave, por bankat janë të siguruara pasi
që kanë norma të larta të interesit në kredi dhe kanë fitime të mjaftueshme.
Performanca jo e mire e një biznesi ndikon në aftësinë paguese të kredimarrësve, duke
reflektuar kështu negativisht në cilësine e portfolit kreditor të sistemit bankar.
Ekonomitë familjare kanë pjesëmarrje të ultë në kreditë joperformuese, kurse ato i
shkaktojnë kryesisht bizneset, të cilat kanë nivel më të lartë të pasigurisë gjatë afarizmit,
sidomos ato që merren me tregti dhe me prodhim.
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3.5 Menaxhimi i portfolios së depozitave, kredive të reja dhe normave të interesit
Depozitat - Gjithsej depozitat në sistemin bankar të Kosovës arritën vlerën prej 2.2
miliardë euro në qershor 2013.Depozitat u karakterizuan me një rritje më të ngadalshme
vjetore prej 4.4 përqind në qershor 2013, krahasuar me 7.7 përqind në periudhën e njëjtë të
vitit paraprak. Ngadalësimi i rritjes së depozitave gjatë kësaj periudhe ishte kryesisht pasojë
e zvogëlimit të depozitave të ndërmarrjeve private dhe ndërmarrjeve publike, si dhe ritmit
të ngadalësuar të rritjes së depozitave të ekonomive familjare﴾BQK,2013﴿.

Fig nr.6. Trendi i rritjes se depozitave në përqindje
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Kreditë- Vlera e gjithsej kredive të lëshuara nga sektori bankar i Kosovës arriti në 1.83
miliardë euro në qershor 2013, që paraqet një normë vjetore të rritjes prej 2.8 përqind
krahasuar me normën vjetore të rritjes prej 9.3 përqind në qershor 2012.Norma e rritjes së
kredive në qershor 2013 paraqet normën më të ulët të rritjes që nga fillimi i funksionimit të
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sektorit bankar të Kosovës.Ngadalësimi i kreditimit të ekonomisë nga bankat komerciale u
reflektua si tek kreditë për ekonomitë familjare, ashtu edhe te kreditë për
ndërmarrjet.Kreditë për ekonomitë familjare shënuan një rritje vjetore prej 4.4 përqind në
qershor 2013, krahasuar me rritjen vjetore prej 11.7 përqind në vitin paraprak.Ngjashëm,
kreditë për ndërmarrjet u karakterizuan me ngadalësim të rritjes në 3.1 përqind, nga 6.9
përqind në qershor 2012. Kjo tregon se ngadalësimi i aktivitetit kredidhënës tani më nuk
është i lidhur posaçërisht me kreditë për ndërmarrjet, por bëhet fjalë për një shtrëngim të
përgjithshëm të kreditimit bankar në vend.
Gjithashtu, zhvillimet makroekonomike në vend gjatë vitit 2013 tregojnë për një rritje më të
qëndrueshme ekonomike krahasuar me vitin paraprak dhe pritjet për vitin 2014 tregojnë për
përmirësim të mëtejmë të rritjes ekonomike, gjë që mund të konsiderohet se zvogëlon
rrezikun potencial për sektorin bankar që mund të rrjedhë nga zhvillimet makroekonomike
në vend.
Shtrëngimi kreditor nga sektori bankar mund t’i atribuohet disa faktorëve që vlerësohen të
kenë rrjedhur si nga kahu i ofertës ashtu edhe nga kahu i kërkesës për kredi. Në Anketën e
Kreditimit Bankar që BQK realizon me bankat komerciale në Kosovë, bankat kanë
raportuar shtrëngim të standardeve kreditore për aprovimin e aplikacioneve për kredi, dhe
në

të

njëjtën

kohë

kanë

raportuar

edhe

rënie

të

kërkesës

për

kredi

nga

ndërmarrjet﴾BQK,2013﴿.

Normat e interesit - Normat e interesit në kredi u karakterizua me një tendencë rënëse,
përderisa normat e interesit për depozita u karakterizuan me rritje të lehtë. Norma mesatare
e interesit në kredi në gjashtëmujorin e parë të vitit 2013 u zvogëlua në 12.8 përqind,
krahasuar me 13.7 përqind sa ishte në periudhën e njëjtë të vitit 2012. Në anën tjetër, norma
mesatare e interesit në depozita u rrit në 3.5 përqind krahasuar me 3.4 përqind sa ishte në
qershor 2012. Rrjedhimisht, dallimi në mes të normave të interesit në kredi dhe depozita u
zvogëlua në 9.3pp në qershor 2013, nga 10.3pp në qershor 2012.
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Fig.nr.7. Mesatarja gjashtëmujore e normave të interesit në përqindje
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Burimi: BQK,2013
Në kuadër të kredive të ekonomive familjare, norma mesatare e interesit për kreditë
konsumuese në qershor 2013 ishte 12.3 përqind, një rënie krahasuar me normën mesatare
prej 13.5 përqind në qershor 2012. Sa i përket kredive për patundshmëri, norma mesatare e
interesit në gjashtëmujorin e parë të vitit 2013 ishte më e lartë (11.3 përqind në qershor
2013), krahasuar me mesataren e shënuar në vitin paraprak (10.6 përqind). Sipas afatit të
maturimit, kreditë për patundshmëri me afat më të gjatë maturimi vijuan të karakterizohen
me norma më të ulëta të interesit. Në qershor 2013, kreditë me afat maturimi ‘mbi dhjetë
vite’ shënuan normën më të ulët mesatare të interesit prej 9.8 përqind (10.4 përqind në
qershor 2012), ndërsa kreditë me afat maturimi ‘deri në pesë vite’ u karakterizuan me
normën më të lartë mesatare prej 13.0 përqind(9.9 përqind në qershor 2012). Krahasuar me
periudhën e njëjtë të vitit paraprak, evidentohet një rritje e normës mesatare të interesit për
kreditë me maturitet ‘deri në pesë vite’, përderisa normat mesatare të interesit për kreditë
me maturitet ‘mbi dhjetë vite’ shënuan rënie.
Sektori i bujqësisë vijon të karakterizohet me normën më të lartë të interesit.Në
gjashtëmujorin e parë të vitit 2013, kreditë për sektorin e bujqësisë kishin një normë
mesatare të interesit prej 18.4 përqind (20.3 përqind në gjashtëmujorin e parë të vitit
2012).Kreditë për sektorin e shërbimeve, që njëherësh dominojnë strukturën e gjithsej
kredive për ndërmarrjet, ishin kategoria e dytë me normën më të lartë mesatare të interesit
prej 12.8 përqind (13.6 përqind në qershor 2012).Normë të përafërt të interesit në këtë
periudhë kishte edhe sektori i industrisë prej 12.5 përqind (12.7 përqind në qershor). Në
qershor 2013, norma mesatare e interesit në kreditë konsumuese dhe hipotekare ishte 11.6
përkatësisht 10.3 përqind (12.6 përkatësisht 10.7 përqind në qershor 2012).
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METODOLOGJIA
Gjatë hulumtimit dhe analizes së sektorit bankar në vend e në vecanti kredive
joperformuese jam kyqyr në dy metodologji kryesore të punës:
1.) Metoda deduktive – kjo metodë fokus kryesor ka qenë analiza e sektorit bankar në
përgjithesi bankat komerciale të Kosovës sa i përket funksionimit të tyre në
proceset e ndryshme bankare dhe potencialit të kredidhënies dhe riskut në mënyrë
që të jetë niveli më i ulët i kredive joperformuese.Në këtë metodë në mënyrë të
vecantë kam analizuar si bëhet menagjimi i portfolios së depozitave, kredive të reja
dhe normave të interesit që janë kyqe normat e interesit për arsye qe sa më e ulet të
jetë norma e interesit në sisteme bankare kërkesa do të rritet.
2.) Metoda induktive – ku është analizuar në detaje risku i kredive joperformuese,
krahasimi dhe analiza e trendit për tri vitet e fundit.
Poashtu duke u bazuar në analizat sa i përket menagjimit te riskut kreditor gjë e cila
është pothuajse kyqe në sistemin bankar të kredidhënies për analizimin e rasteve për
biznese të ndryshme apo ato për nevoja personale që sistemi bankar të jetë më i
fuqishem dhe niveli i kredive joperofmuese të mos ketë ngritje në analizat e trendit
ne vitet e ardhshme.
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REZULTATET
Duke u bazuar në të gjitha rastet e lartpermendura dhe analizat ne sektorin bankar të
Kosovës, tani do të jap disa rekomandime apo rezultate që besoj do të jenë efektive në këtë
aspekt :
1) Bankat komerciale të Kosovës gjatë procesit të vendimmarrjes për financim kreditor,
rëndësi të veçantë duhet t’i kushtojnë rezultateve të pafavorshme, në mënyrë të evitimit të
riskut.
2) Hartimi i planeve të rastit është një strategji efikase që bankat komerciale duhet t’i
aplikojnë për të ndërmarrë disa veprime në rastet e menaxhimit të riskut.
3) Bankat komerciale duhet të analizojnë rastet e kredidhenies , për të qenë stabile në treg.
4) Ulja e normave të interesit do të jetë faktori kyç në rritjen e portfolios së kredidhënies
dhe uljen e riskut nga kreditë jo-performuese.
5) Bankat komerciale ne vend duhen të fokusohen në shtimin e variateteve të produkteve
dhe shërbimeve për të pasur interakcion të plotë me klientët ekzistues.
6) Departamenti i menaxhimit të riskut duhet të krijojë një ekip të veçantë të financierëvekonsulent për të monitoruar bizneset për gjendjen e tyre financiare në kompani në mënyrë
sa më efikase.
7) Formimin e një ekipi për evaluim të stafit, me anë të testeve logjike një here në vit, për të
krijuar kredibilitet në efikasitetin e stafit, mënyrë kjo e cila rezulton në menaxhimin e
rrezikut operacional.
8) Hartimi i një politike shpërblyese, e cila duhet të ketë objektiv klientelën ekzistuese, gjë
e cila krijon lidhje emocionale me bankën dhe kthim të obligimit me kohë.
9) Ofrimi i kampanjave në afat kohor prej 3 muajve, dy here gjatë vitit me normë interesi
prej 0.7 % më të ulët se bankat tjera.
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DISKUTIME DHE PERFUNDIME
Në përgjithësi menaxherët i qasen menaxhimit të riskut me rëndësi të veçantë, sepse
menaxhimi rriskut në banka komerciale bënë monitorimin e gjendjes financiare të bankës
dhe parashikimin për të ardhmen për vendimet investive për financim kreditor dhe sa më
mire që menaxhohet departamenti i riskut aq më të vogla do të jete niveli i kredive
joperformuese , në mënyre që bankave t’iu kthehen mjetet në kohen e planifikuar. Duke u
bazuar në analizat e Bankës Qendrore të Kosovës dhe hulumtimit të tregut vendor, gjendja
e bankave komerciale në vend është e favorshme pasi rreziku në përgjithësi është i
menaxhueshëm dhe është në nivel normal. Pa marrë parasysh normës së ngritjes të riskut
kreditor viteve të fundit është si rezultat i uljes së normës së portfolios së kredive.
-Krijimi i bankave të reja të bazohet në metodat simuluese ndaj kapitalit intelektual për
menaxhimin e riskut.
-Me anë të analizës së situatës, analizës menaxheriale dhe asaj financiare mund të caktohet
risku.
-Shfrytëzimi i informacioneve nga analiza e tregut dhe rezultatet e metodave statistikore
mundësojnë vlerësimin e riskut.
-Klasifikimi i riskut në nivel më të ulët te kthimit te mjeteve është udhëzues kyç për
menaxhimin efikas të riskut në banka komerciale.
-Përgjegjësia ndaj riskut mund të realizohet në katër mënyra : shmangia, pakësimi, transferi
dhe pranimi i tij.
-Niveli i lartë i konkurrencës në sektorin bankar ndikon në nivel të ulët të rrezikut kreditor,
dhe numri më i madh i bankave mundëson që të jepen më shumë kredi në mënyrë ekzistimi
i tyre në treg prandaj si rezultat i ksaj rritet numri i kredive joperformuese.
-Risku kreditor në bankat komerciale të Kosovës vazhdon të jetë në nivel të vogël dhe në
nivel të menaxhueshëm përkundër keqësimit të portfolit kreditor.
-Bankat komerciale të Kosovës kanë shkallë të lartë të likuiditetit dhe të solvencës.
-Ngadalësimi i normës së kredidhënies gjatë përiudhës 2010 – 2013 rezultoi në profit më të
vogël vitet e fundit.
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-Aktiviteti financiar në bankat komerciale në përgjithësi ka pasur ngritje si në asetet totale,
poashtu edhe në kredidhënie.
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